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ABSTRAKT

Ky studim ka për qëllim fitimin e njohurive të reja rreth temës së përzgjedhur, si shkak që
dizajnimi i hapësirës të jetë në bazë të normave që secili objekt kërkon.
Njohja e historikut te muzeve, mënyra se si kanë evoluar muzetë nga ato private në
institucione moderne, na jep mundësinë që të përjetojmë sadopak atë kohë dhe pse vetëm
në mendjet tona.
Sot, shumë muze janë ndër vendet më të vizituara në botë. Në mënyrë që të kuptojmë se si
ndodhi ky fenomen i rëndësishëm kulturor, është e rëndësishme të kuptojmë origjinën e tij,
të hulumtojmë evolucionin e tij dhe të gjurmojmë sesi ka ndryshuar roli i tij me kalimin e
kohës.
Muzetë luajnë një rol kryesor në ruajtjen e kulturës. Ndërsa këto institucione variojnë në
madhësi, misioni i secilit muze sillet rreth shfaqjes dhe kujdesit për koleksionin e tij, i cili
shpesh përfshin art, artefakte dhe objekte të tjera.
Njohuria është një aspekt themelor i asaj që janë muzetë dhe ato që mund të ofrojnë. Një
muze është një burim i njohurive dhe një burim dhe frymëzim për zhvillimin e njohurive.
Është njohuria që u jep kuptim objekteve, frymëzon ekspozita dhe krijon lidhje me
audiencën.
Hulumtimi është një pjesë thelbësore e rolit të një muzeu, qoftë ai i jashtëm ose i
brendshëm. Shumë mendojnë se kërkimi akademik është vetëm për muze të mëdha.
Sidoqoftë, ekzistojnë mënyra të ndryshme në të cilat muzetë më të vogla mund të përfitojnë
ose të hapin koleksionet e tyre për kërkime ose soditje.
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1

HYRJE

Duke u dyfishuar si qendra arsimore dhe qendra konservimi, muzetë luajnë një rol kryesor
në ruajtjen e kulturës. Ndërsa këto institucione variojnë në madhësi, misioni i secilit muze
sillet rreth shfaqjes dhe kujdesit për koleksionet e tij, i cili shpesh përfshin art, artefakte dhe
objekte të tjera.
Në kuptimin e tij më themelor, një muze është një institucion që mban, kujdeset dhe shfaq
objektet. Zakonisht, këto objekte kanë rëndësi kulturore, artistike, historike ose shkencore.
Fjala "muze" vjen nga "miun" i Greqisë së Lashtë që do të thoshte "vend i Museve" dhe
përdoret për institucion filozofik ose për një vend për soditje. Në mitologjinë Greke
Klasike, nëntë Musët janë perëndeshat e arteve dhe shkencave, duke i bërë ato mbrojtëse të
përsosura për këto institucione të bazuara në dije.
Me kalimin e kohës, filluan të shfaqen disa forma të tjera të muzeve ku nisën të
akomodojnë lloje të ndryshme të objekteve. Tani ekzistojnë muze në ajër të hapur që kanë
ruajtur ndërtesat si objekte madje edhe muze virtuale që ekzistojnë vetëm në formë
elektronike në internet. Ekzistojnë edhe muze arkeologjikë që mbajnë objekte arkeologjike;
muzetë e artit (ose galeritë e artit) që shfaqin forma të ndryshme të artit; muze
enciklopedike që japin shumë informacione të ndryshme rreth historisë lokale dhe globale;
muzetë e historisë; muzetë detare, ushtarake dhe të luftës; muze pop-up që janë të
përkohshëm dhe shumë të tjerë.
Me kalimin e viteve, kultura muzeale është përhapur në pothuajse çdo pjesë të botës dhe sot
është bërë e pazakontë të gjesh ndonjë vend që nuk ka muze, sado i vogël të jetë ai. Kjo
nënkupton që koncepti i muzeut është bërë një koncept global që i ka mbijetuar shekullit të
20-të.
Muzetë e hershëm ishin elitist, të pashpresë, pasi inkurajuan vetëm njerëzit e arsimuar t’i
vizitojnë ata. Publiku i gjerë u përjashtua. Ky përqendrim është bërë sot shumë i ngushtë
dhe i papranueshëm në një botë në ndryshim ku ekziston një zhurmë e qëndrueshme për më
shumë hapje të tyre. 1
1

ICOM -International council of museums. According to the ICOM Statutes, adopted by the 22nd General
Assembly in Vienna, Austria, on 24 August, 2007
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2
2.1

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
Definicioni i Muzesë

Muzeu është një ndërtesë ku një numër i madh i objekteve të vlefshme, të tilla si vepra arti
ose historike, mbahen, studiohen dhe shfaqen para publikut. Muzetë janë demokratizuese,
gjithëpërfshirëse dhe hapësira polifonike për dialog kritik për të kaluarën dhe të ardhmen.
Duke njohur dhe adresuar konfliktet dhe sfidat e së tashmes, ato mbajnë artefakte dhe
ekzemplarë në besim për shoqërinë, mbrojnë kujtime të ndryshme për brezat e ardhshëm
dhe garantojnë të drejta të barabarta dhe qasje të barabartë në trashëgimi për të gjithë
njerëzit.
Muzeu është një vend dhe një institucion që mbledh, kujdeset dhe interpreton objektet,
artefaktet dhe prova të tjera materiale të historisë njerëzore, si dhe të natyrës dhe i vë ato në
dispozicion për shikim nga publiku i gjerë.
2.2

Roli i Muzesë

Roli tradicional i muzeve është të mbledhë objekte dhe material me rëndësi kulturore, fetare
dhe historike, t’i ruaj ato, të hulumtojë në to dhe t’i prezantojë ato para publikut me qëllim
të edukimit dhe kënaqësisë.
Si institucione që kanë burime kritike në shoqëri, ata mund të inkurajojnë, promovojnë dhe
nxisin më të mirën e idealeve kulturore dhe demokratike të kombeve. Pa qenë politik, ata
mund t’i japin zë qytetarisë në çështjet që kane të bëjnë me mënyrën e qeverisjes së tyre
duke krijuar rrugë për diskutime dhe dialog të lirë; ata mund të krijojnë një bashkim ku
ngjarjet e sotme mund të ekspozohen dhe diskutohen për të mirën kolektive të të gjithëve.
Përmes programeve dhe aktiviteteve të tyre, muzetë mund të sesnsibilizojnë grupet e
synuara si mësuesit, të rriturit, të rinjët dhe organizatat e grave përmes diskutimeve të
forumit popullor mbi qëllimet e kombit për promovimin dhe kuptimin më të mirë të
trashëgimisë së tij dhe axhendën e tij për rritjen kombëtare, zhvillimin dhe emancipimin e
përgjithshëm.

_________________________________
1 ICOM -International council of museums. According to the ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly in
Vienna, Austria, on 24 August, 2007
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2.3

Muzetë dhe arsimimi

Arsimi është kritik për zhvillimin. Edukimi që nuk ka kulturat e njerëzve në shoqëri është
bosh dhe jo i plotë. Një nga objektivat themelore të muzeut është të edukojë, dhe është
vetëm muzeu që ka aftësi për të transmetuar në mënyrë efektive edukimin kulturor, pasi
strehon mjetet dhe materialet për ta bërë këtë në koleksionet e tij. Në shoqërinë moderne,
muzetë pasurojnë procesin arsimor duke ekspozuar fëmijë dhe në të vërtetë publikun në
historinë e tyre në një mënyrë pozitive; ata ndihmojnë gjeneratat tona të ardhshme të
kuptojnë dhe vlerësojnë historinë dhe kulturën e tyre dhe të krenohen me arritjet e
paraardhësve të tyre.
Muzetë posedojnë materiale dhe informacione që mund dhe duhet të përdoren në pasurimin
dhe përmirësimin e kurrikulës shkollore në disiplina të ndryshme. Ajo që është e
rëndësishme është që planifikuesit arsimorë të punojnë ngushtë me ekspertët e muzeut, se si
burimet arsimore që janë në dispozicion në muze mund të integrohen në kurrikul dhe në
procesin mësimor në të gjitha nivelet. Nga ana e tij, muzeu duhet të zhvillojë programe
edukative për nivelet e ndryshme të sistemit shkollor, përkatësisht shkollat fillore, shkollat
e mesme, kolegjet e aftësimit të mësuesve, kolegjet teknike dhe universitetet, ndër të tjera.
Vizitat arsimore në muze duhet të zhvillohen dhe inkurajohen, të kujdesen për të gjitha
grupet e interesit, dhe ndërsa i afrohemi kthesës së shekullit, është bërë shumë e nevojshme
dhe e rëndësishme për muzetë tona për të siguruar që ato të bëhen sa më miqësore për
fëmijët.

____________________________________________________________________

1 Guyana Workshop, Public Lecture, May 17, 1999 Museums, Peace, Democracy and Governance in the 21st
Century – Post Conference Workshop
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2.4

Historiku i muzeve

Muzetë merren me natyrën dhe ndikimin njerëzor mbi natyrën dhe mënyrën se si njerëzit
ndryshojnë përmes historisë. Por muzetë ndryshojnë gjatë histories gjithashtu.
Shumë muze filluan nga e njëjta pikë, koleksionet e ndryshme, ato ndryshuan me kohë, u
përqëndruan në tema, kultura të ndryshme dhe kishin qëllime të ndryshme. Muzetë e
hershme ishin koleksione private që nuk kishin natyrë të hapur dhe ishin të arritshme vetëm
për rreth të ngushtë njerëzish. Ata shfaqën objekte natyrore të rralla dhe kurioze.
Muzeu më i vjetër i njohur ishte muzeu Ennigaldi-Nanna, i mbledhur nga Princesha
Ennigaldi dhe daton që nga viti 530 para Krishtit. Në Babiloninë e lashtë, Princesha
Ennigaldi - e bija e mbretit Nabonidus, i cili sundoi Perandorinë Neo-Babilonase në
shekullin e 6-të para Krishtit - mblodhi dhe madje kuroi artefakte të Mesopotamisë me
origjinë që zgjat 1.500 vjet. E vendosur në rrënojat e pallatit të Nabonidus, ky koleksion
kurioz u zbulua në vitin 1925 nga arkeologu Leonard Woolley. Pasi vuri re që objektet —
nga pllaka të mbishkruara prej argjile deri në fragmente figurative të skulpturës — ishin të
organizuara dhe madje të etiketuara me shënime për origjinën e tyre, ai nxori përfundimin
se ai kishte ngecur në muzeun më të vjetër në botë.2

Figura 1. Muzeu Ennigaldi-Nanna

2

My Modern Met. By Kelly Richman-Abdou on April 1, 2018 – How museums evolved over time from

private collections to modern institution

4

Muzetë e hapura për publikun filluan hapjen në Rilindje, por shumë muze të rëndësishëm
filluan hapjen në shekullin e 18-të. Koleksioni më i vjetër i artit publik është Muzeu
Capitoline dhe filloi në vitin 1471 me dhurimin e skulpturave nga Papa Sixtus IV për
njerëzit e Romës. Muzeu më i vjetër në Mbretërinë e Bashkuar, i hapur në 1660, është
Royal Armories në Tower of London. Qyteti i Bazelit bleu koleksionin privat Kabinetin
Amerbach në 1661 dhe e hapi atë për publikun në 1671. Nga ajo zhvilloi “Kunstmuseum
Basel”. Muzeu i parë i Shën Peterburgut u hap në 1717 dhe u emërua “Kunstkamera”.
Koleksioni privat i Sir Hans Sloane ishte një bazë për Muzeun Britanik në Londër i cili u
themelua në 1753 dhe u hap për publik në 1759. Katerina e Madhe themeloi Muzeun e
Hermitatit në 1764 dhe është hapur për shikimin e publikut që nga 1852. 3

Figura 2. Muzeu i parë public

3

My Modern Met. By Kelly Richman-Abdou on April 1, 2018 – How museums evolved over time from

private collections to modern institution
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2.5

Llojet e muzeve

Ekzistojnë lloje të ndryshme të muzeve. Më poshtë janë të cekura disa prej tyre:


Muzetë arkeologjikë. Ata shfaqin objekte arkeologjike. Ata mund të jenë muze në
ajër të hapur ose mund të shfaqin sende në një ndërtesë.



Muzetë e artit. Njihen edhe si galeritë e artit. Ato janë hapësira për të treguar
objekte arti, më së shpeshti objektet vizuale të artit si piktura, skulpturë, fotografi,
ilustrime, vizatime, qeramikë ose punime metalike. Muzeu i parë i artit në pronësi
publike në Evropë ishte Amerbach-Kabineti në Bazel (Tani Kunstmuseum Basel).



Muzetë enciklopedik - Zakonisht janë institucione të mëdha dhe u ofrojnë vizitorëve
një larmi të gjerë informacioni mbi shumë tema, lokale dhe globale. Ato nuk janë të
përcaktuara tematikisht dhe as të specializuara.



Muzetë historikë të shtëpive - Një shtëpi ose një ndërtesë u shndërrua në një muze
për një larmi arsyesh, më së shpeshti sepse personi që jetonte në të ishte i
rëndësishëm ose ndodhi diçka e rëndësishme në të. Shtëpia shpesh është e pajisur
me mobilje si ajo në kohën kur është përdorur. Vizitorët e shtëpisë mësojnë përmes
udhëzuesve që tregojnë histori të shtëpisë dhe banorëve të saj.



Muzetë e historisë. Ata mbledhin objekte që tregojnë një histori kronologjike për
një lokalitet të veçantë. Objektet që mblidhen mund të jenë dokumente, objekte,
gjetje arkeologjike dhe të tjera. Ata mund të jenë në një ndërtesë, shtëpi historike
ose një sit historik.



Muzetë e të jetuarit të historisë - Lloji i një muzeu në të cilin ngjarjet historike
kryhen nga aktorët për të treguar sesi dukeshin ngjarje të caktuara ose si u kryen
disa vepra artizanale, sepse nuk ka asnjë mënyrë tjetër për t'i parë ato tani sepse ato
janë të vjetëruara.



Muzetë detare - Muzetë e specializuara për shfaqjen e historisë detare, kulturës ose
arkeologjisë. Kryesisht muzetë arkeologjike detare shfaqin artifakte dhe ruajtje të
anijeve të ruajtura nga trupat e ujit. Muzetë e historisë detare, tregojnë dhe edukojnë
publikun për të kaluarën detare të njerëzimit.
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Muzetë ushtarake dhe të luftës - Muzetë e specializuara në histori ushtarake.
Zakonisht organizohet nga një këndvështrim i një kombi dhe konflikte në të cilat ai
vend ka marrë pjesë. Ata mbledhin dhe paraqesin armë, uniforma, dekorime,
teknologji lufte dhe objekte të tjera. 4



Muzetë mobil - Muzetë që nuk kanë vend specifik të rreptë të ekspozimit. Ato mund
të ekspozohen nga një automjet ose mund të lëvizin nga muzeu në muze si mysafirë.



Muzetë e historisë natyrore - Zakonisht shfaqin objekte nga natyra si kafshë të
mbushura ose bimë të shtypur. Ata edukojnë për historinë natyrore, dinosaurët,
zoologjinë, oqeanografinë, antropologjinë, evolucionin, çështjet e mjedisit dhe më
shumë.



Muzetë në ajër të hapur (open air museum) - Karakteristikë për ekspozimin jashtë.
Ekspozitat përbëhen nga ndërtesa që rikrijojnë arkitekturën nga e kaluara. U hap për
herë të parë në Skandinavi afër fundit të shekullit të 19-të.



Muzetë shkencore - Specializuar për shkencë dhe histori të shkencës. Në fillim ato
ishin shfaqje statike të objekteve, por tani ato janë krijuar që vizitorët të mund të
marrin pjesë dhe në këtë mënyrë të mësojnë më mirë për degë të ndryshme të
shkencës. 5

2.6 Hulumtimi i dy muzeve
2.6.1 Muzeu Niteroi në Rio De Janeiro
Muzeu i Artit Bashkëkohor Niterói, i njohur gjithashtu si MAC, është dizajnuar nga
arkitekti i famshëm brazilian Oscar Niemeyer dhe është përfunduar në vitin 1996. Kjo
strukturë ikonike në formë disku, e vendosur në një shkëmb sipër gjirit të Guanabara në
qytetin e Niterói, shkëlqen kornizat panoramike me pamje të qytetit të Rio De Janeiro dhe
përmbledh estetikën e thjeshtë, por të shkëlqyeshme të firmës së Niemeyer.

Different types of museums – History of museums 2019 [http://www.historyofmuseums.com/museumfacts/types-of-museum/ ]
5
Different types of museums – History of museums 2019 [http://www.historyofmuseums.com/museumfacts/types-of-museum/ ]
4
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Duke folur për sitin shkëmbor të MAC-it, Niemeyer pohoi se "fusha ishte e ngushtë, e
rrethuar nga deti dhe zgjidhja erdhi natyrshëm." Kjo zgjidhje "natyrore" intuitive ishte një
strukturë elegante, që ngrihet nga uji, duke krijuar ndjenjën e ambientit të butësisë dhe
lejimin e pamjeve të plota panoramike të Sugar-Loaf Mountain dhe gjirit të Guanabara.
Edhe pse MAC shpesh përshkruhet si UFO, qëllimi poetik i Niemeyer ishte që forma të
dilte "nga toka" dhe "të rritet vazhdimisht dhe të përhapet, "si një lule që ngrihet nga
shkëmbinjtë.
Struktura e lartë e gjashtëmbëdhjetë metrave është e vendosur në një shesh publik të
shtruar, që arrihet përmes një devijimi 98 metra të gjatë. Kopula me diametër 50 metra
përmban tre kate, të vendosur në një cilindër me diametër 2, 7 metra, të ankoruar në një
pishinë të thellë 60 centimetra 817 metra katror. Salla kryesore gjashtëkëndore siguron 400
metra katrorë hapësirë ekspozite pa kolonë, e rrethuar nga një shëtitore me pamje rrethore
me dritare të pjerrëta në një kënd prej dyzet shkallësh. Forma ikonike e pakuptueshme e
MAC-it shndërroi "qytetin nëpër rrugë" duke tërhequr vizitorët kryesisht për arkitekturën e
mrekullueshme. Gjatë gjithë karrierës së tij të shtatëdhjetë vjeçare si arkitekt, Niemeyer
projektoi mbi 500 projekte në Brazil (përfshirë kryeqytetin Brasília), si dhe në Algjeri,
Francë, Spanjë dhe Izrael; megjithatë, ai pretendon se muzeu i tij në Niterói, së bashku me
Kongresin dhe Katedralen e Brasília, ishin dy nga projektet e tij të preferuara. 6

6

Niteroi museum – Oscar Niemeyer [https://www.archdaily.com/417751/ad-classics-niteroi-contemporary-

art-museum-oscar-niemeyer]
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Figura 3. Planimetria e muzeut Niteroi

Figura 4. Imazh i muzeut Niteroi7

Niteroi museum – Oscar Niemeyer [https://www.archdaily.com/417751/ad-classics-niteroi-contemporaryart-museum-oscar-niemeyer]
7
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2.6.2 Muzeu Zeitz në Afrikën Jugore
Konceptuar dhe dizajnuar nga Heatherwick Studio
Dizajnimi dhe proceset e ndërtimit kishin të bënin me shpikjen e formave të reja të
anketimit, skulpturimit të ndërtesës në mënyrë strukturore, sikurse të ishin në lidhje me
aplikimin e teknikave tipike të ndërtimit.
Muzeu është i vendosur në 9,500 metra katror hapësirë të projektuar, ka nëntë kate, të
gdhendura nga struktura monumentale e Kompleksit historik Grain Silo. Silo, i shpërdoruar
që nga viti 1990, qëndronte si një monument i së kaluarës industriale të Cape Town, në një
kohë ndërtesa më e lartë në Afrikën e Jugut, tani duke i dhënë jetë të re përmes
transformimit nga Heatherwick Studio. Galeritë dhe hapësirat në qendër të muzeut janë
gdhendur nga struktura e dendur qelizore e silosë prej dyzet e dy tubash që mbushin
ndërtesën. Zhvillimi përfshin 6.000 metra hapësirë ekspozuese, në 80 hapësira galerish, një
kopsht me skulptura në çati, zonat e ruajtjes së artit, një librari, një restorant, bar dhe salla
leximi. Muzeu gjithashtu përmban Qendrat për një Institut të Kostumeve, Fotografi,
Përsosmëri Kuratoriale, Imazhin Lëvizës, Praktika Performuese dhe Edukimi i Artit.
Muzeu i parë i artit bashkëkohor në Afrikë bashkon tre vizione. Koleksionisti i artit Jochen
Zeitz, kuratori Mark Coetzee dhe V&A Waterfront u bashkuan së bashku për të konceptuar
Muzeun Zeitz të Afrikës së Artit Bashkëkohor (Zeitz MOCAA), i cili ka nëntë kate të një
hapësire historike - dhe të mbrojtur nga trashëgimia - në Cape Town të Afrikës së Jugut.
Arkitektët u përballën me një ndërtesë të viteve 1920, e cila përfshinte 42 silona betoni,
secila 33 m e gjatë dhe 5,5 m e gjerë. Megjithëse ndërtesa ishte rindërtuar në mënyrë
dramatike, arkitektët ruajtën një numër elementësh nga ditët e ruajtjes së silos, si binarë
trenash, gjurma shinash dhe një akumulator hidraulik. Galeritë, nga ana tjetër, janë kuti të
bardha të standardizuara me dysheme me ngjyrë gri. Duke mos ofruar asnjë specifikitet të
stilit, ata sigurohen që e gjithë vëmendja të shkojë te arti dhe jo te ambienti. 8

8

Zeitz museum in South Africa [https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africaheatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo].
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Figura 5. Planimetritë e Muzeut Zeitz
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Figura 6. Pamjet e muzeut Zeitz

Figura 7. Imazhe të muzeut Zeitz
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2.7 Brutalizmi
2.7.1 Origjina e Brutalizmit
Brutalizmi është një stil arkitektonik i viteve 1950 dhe 1960 karakterizuar nga forma
të thjeshta, të ngjashme me bllokun dhe ndërtimin e betonit të papërpunuar.
Lëvizjes së projektimit brutalist iu shtua rëndësia nga ana e arkitektit modernist francezzviceran Le Corbusier, i cili gjatë një karriere që zgjati 50 vjet, projektoi disa ndërtesa në të
gjithë botën dhe njihet për kolonat e betonit të përforcuar që mund të mbështesin peshën e
ndërtesës. Për shembull, kolonat e zhveshura të betonit ishin një estetikë e ndërtesave të tij
Pas luftës, Corbusier u ngarkua të hartonte një projekt strehimi social për klasën punëtore
në Marsejë, Francë. 9
E ndërtuar në vitin 1952 për të strehuar deri në 1600 njerëz në 337 apartamente, Unité
d'Habitation përfaqëson lindjen e brutalizmit - korniza masive e betonit të përforcuar,
ndërtesat modulare dhe mungesa e tipareve dekorative, filloi një stil të ri arkitektural, i cili
u përqafua nga e gjithë bota dhe mbeti popullore për gati tre dekada. Njësia e banimit u
shpall një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2016.
2.7.2 Rënia e Brutalizmit
Në vitet 1980, Brutalizmi ra pa favor. Një pjesë e kësaj ishte për shkak të natyrës së ftohtë
dhe të ashpër të arkitekturës, e cila shpesh shoqërohej me totalitarizmin. Një shenjë tjetër
kundër Brutalizmit ishte se betoni i papërpunuar i përdorur në ndërtim nuk plaket mirë,
shpesh duke treguar shenja të dëmtimit të ujit dhe prishjes që rrënuan estetikën e
përgjithshme. 10
Autori britanik Anthony Daniels e quajti betonin e përforcuar të Brutalizmit "monstruoz",
duke theksuar se "nuk plaket me hijeshi, por përkundrazi shkërmoqet, njolloset dhe kalbet".

9

Tate – Art Term, Brutalism [https://www.tate.org.uk/art/art-terms/b/brutalism]

Architecture and Design – Brutalist architecture – a retrospective; May 5, 2019
[https://www.architectureanddesign.com.au/features/list/a-look-at-brutalist-architecture]
10
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Ai fajësoi Le Corbusier për dashurinë e arkitektëve prej betoni, duke thënë se një "ndërtesë
e vetme e ndërtesave të tij, ose një frymëzim prej tij, mund të prishë harmoninë e një
peizazhi të tërë qytetit".11
2.7.3 Karakteristikat e Brutalizmit
Brad Dunning i GQ ka një teori interesante rreth brutalizmit: "Brutalizmi është muzika
tekno e arkitekturës, e ashpër dhe e rrezikshme. Ndërtesat brutaliste janë të shtrenjta për tu
mirëmbajtur dhe vështirë të shkatërrohen. Ato nuk mund të rimodelohen ose ndryshohen
me lehtësi, kështu që ata priren të qëndrojnë ashtu siç ka menduar arkitekti. Ndoshta lëvizja
është rikthyer përsëri në stil, sepse qëndrueshmëria është veçanërisht tërheqëse në botën
tonë kaotike dhe shkatërrimtare.”
Një stil arkitektonik që ishte mjaft i popullarizuar në mesin e shekullit të 20-të nga vitet ’50
deri në vitet ’80, veçanërisht në projektet qytetare dhe ndërtesat institucionale dhe në
formën e skulpturës-, arkitektura brutale krijon të drejtën e materialeve të ndërtimit dhe
tipareve strukturore për t’u pare dhe admiruar .
Me karakteristika të ndërtesave vizualisht të rënda me linja gjeometrike, korniza të ngurta
betoni, pllaka të ekzagjeruara, tavane me lartësi të dyfishtë, mure ndalimi masiv, beton të
ekspozuar dhe një paletë kryesisht monokromi, ndërtesat brutaliste kanë përparësi funksioni
mbi formën, dhe minimalizmin e zhveshur nga dizajni i ndezur.

Dezeen – Brutalism; India Block (29 May 2019) [https://www.dezeen.com/2019/05/29/welbeck-street-car-parkphotographs-joanne-underhill/].
11
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

3.1

Përshkrimi i gjendjes ekzistuese të ish- stacionit të trenit në Prizren

Trainkos operonte 430 km hekurudhë në Kosovë, nga të cilat 333 km shërbenin si për
transport mallrash ashtu edhe për pasagjerë dhe 97 km shërbenin vetëm trafik mallrash.
Rrjeti jo i elektrizuar fillimisht përbëhej nga dy linja që kalonin në stacionin hekurudhor të
Fushë Kosovës në Kosovë Polje. 12
Objekti i ish stacionit të trenit në Prizren përfshin 1095 metra katrorë, hapësire nga e cila
mundësohej e gjithë puna aty. Stacioni i trenit në Prizren dikur ka qenë përplot me njerëz
të cilët udhëtonin nëpër vende të ndryshme të Kosovës, por edhe më larg. 13
Megjithatë, linja e Prizrenit, tanimë e degraduar dhe e uzurpuar, mbetet jashtë funksionit,
kurse zyrtarët institucionalë nuk japin datë të saktë se kur mund të rehabilitohet. Në
stacionin e trenit, në këtë qytet i cili dikur ishte përplot me njerëz, sot vërehet degradim i
skajshëm, ku një pjesë e pronës së hekurudhave është uzurpuar, e në to janë ndërtuar edhe
ndërtime të larta. Komuna e Prizrenit në Planin Urbanistik nuk ka paraparë që të ekzistojë
hekurudha në pjesën ekzistuese, por që të ndërtohet një Stacion i ri hekurudhor te
Landovica, prej ku do të lidhet me Shqipërinë. 14

12

Trainkos sh.a also (Albanian: Operimet me Trena të Hekurudhave të Kosovës sh.a) is the railway carrier

of Kosovo [https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Railways]
13

Hahn J., Udhëtim nëpër viset e Drinit e të Vardarit, përkthyer nga Pjetër Radiqi, Tiranë: Geer, 2001. fq. 18

[https://sq.wikipedia.org/wiki/Prizreni]
14

Zëri, tetor 2016. Vonohet treni për Prizren [https://zeri.info/aktuale/114757/vonohet-treni-per-prizren/]
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Figura 8.Situacioni i gjerë i gjendjes ekzistuese

Figura 9. Situacioni i ngushtë i gjendjes ekzistuese
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Figura 10. Baza e gjendjes ekzistuese
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Figura 11. Fotografi të gjendjes ekzistuese-1

Figura 12. Fotografi të gjendjes ekzistuese-2
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Figura 13. Fotografi të gjendjes ekzistuese-3
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Figura 14. Fotografi të gjendjes ekzistuese-4
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4

METODOLGJIA

4.1

Rast studimor

4.1.1 Qyteti i Prizrenit
Prizreni është qytet në pjesën jug-perëndimore të Kosovës si dhe i dyti në Kosovë për nga
madhësia dhe popullsia pas Prishtinës. Qyteti ka një popullsi prej rreth 170,000 banorësh,
shumica shqiptarë. Komuna mendohet të ketë rreth 221,000 banorë, përfshi këtu vetë
qytetin dhe 76 fshatrat që e përbëjnë. Gjendet në afërsi të Bjeshkëve të Sharrit në Kosovën
jugore, rajoni kufizohet me Shqipërinë dhe Maqedoninë. Qyteti i Prizrenit shtrihet në
pjesën jugore të Rrafshit të Dukagjinit, në rrugën që lidhte me parë bregdetin verior të
tokave shqiptare dhe qendrat e tij qytetaro-tregtare me rajonet e brendshme të Kosovës dhe
të Ballkanit.
Të dhënat arkeologjike lënë të kuptojnë, se ky territor ishte i banuar që nga antika, kur
njihej me emrin Theranda në Gjeografinë në shek. II para. K., e në këtë trevë banonte një
popullsi Dardane. Në shek. V pas. K. përmendet emri Petrzên nga Prokupi i Cezares në De
aedificiis (Libri IV, Kapitulli 4). Ndonjëherë citohet edhe në lidhje me Justiniana Prima.
Gjatë shekullit XI ishte qendër e rëndësishme qytetare, më 1019 Prizreni ishte seli e
ipeshkevisë të perandorisë Bizantine. Gjatë shek XII-XIV u vendosën në këto treva
pjesëtarët e popullsisë sllave. Të dhënat arkeologjike dëshmojnë se Prizreni është njëri ndër
qytetet më të vjetra të Evropës Juglindore e më gjerë.
Prizreni ishte qendra e dytë më e rëndësishme ekonomiko tregtare e trojeve shqiptare me
rreth 1.500 dyqane (1.200 sipas Hahn) në fund të kësaj periudhe. Si pas vjetarit turk të vitit
1874 qyteti i Prizrenit kishte 44.000 banorë nga të cilët mbi 35.000 shqiptar.
Më 1899 u themelua shkolla e parë e pavarur shqipe në të cilin jepte mësim Mati Logoreci.
Disa nga vendet më të vizitueshme në qytetin e bukur të Prizrenit janë: Areali muzeal i
shtëpisë "Lidhja e Prizerenit", nga e kaluara e bujshme historike, qyteti i Prizrenit ka
trashëguar një numër të madh objektesh kulturore -historike. 15

15

Prizreni – Wikipedia, artikulli për Prizrenin [https://sq.wikipedia.org/wiki/Prizreni]
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Më të rëndësishme janë : Kompleksi i Shatërvanit, Nënkalaja, Marashi, Kalaja, Kisha e
Shën Premtës, Kisha e Shën Shpëtimit, Xhamia e Bajraklisë, Xhamia e Safi Sinan
Pashës, Hamamet e qytetit, krojet e qytetit, Ura e Gurit dhe një numër i madh i shtëpive
folklorike të qytetarëve të trashëguar ndër shekuj.
4.1.2 Muzeu Arkeologjik i Prizrenit
Muzeu Arkeologjik është vendosur në hapësirat e hamamit, e ndërtuar në fundin e
shekullit XV, respektivisht në vitin 1498. Ndërtuesi i këtij hamami supozohet të jetë
Shemsudin Ahmed Beu. Në mungesë të burimeve të shkruara, nuk dihet se deri në cilin
vit është përdorur si hamam, por dihet se hamami nuk ka kryer funksionin e tij
fillestar në mesin e shek. XIX kur mbi hapësirën e ngrohtë është ndërtuar Kulla e
Sahatit nga ana e Eshref Pashë Rrotullit. Gjatë hulumtimeve arkeologjike të bëra në
vitin 2003 në anën jugore të objektit janë konstatuar mbetjet e hapësirës së ftohtë
(pjesa hyrëse) të hamamit mbi të cilën është ndërtuar objekti i banimit. Në bazë të
këtij fakti mund të konstatohet se hamami ishte pjesërisht i rrënuar që në shek. XIX.
Objekti ishte lënë pas dore dhe shfrytëzohej nga banorët përreth si depo, deri në vitin
1972 kur filluan punët restauruese dhe konservuese. Më 17 nëntor të vitit 1975 bëhet
hapja solemne e objektit por me destinim të ri, pra bëhet shndërrimi i hamamit në
Muze Arkeologjik. Objekti ka formë drejtkëndëshe dhe është ndërtuar me gurë të
ndryshëm dhe tulla, ndërsa si material lidhës është përdorur llaçi gëlqeror.
E veçanta e këtij objekti është se në kuadër të hamamit është ndërtuar sahat kulla,
dy objekte që fare nuk kanë lidhshmëri funksionale mes
unik

për shkak

të

një

gërshetimi

të tillë. Muzeu

veti dhe paraqet një rast
Arkeologjik

ka

vlerë

të

jashtëzakonshme, pasi që paraqet një ndërtesë të veçantë me dy tipologji . Përveç
vlerës arkitektonike dhe artistike, në muze prezantohen edhe eksponatet me vlerë të
lartë historike dhe shkencore.16
Në vitin 1498 u ndërtua Hamami i Prizrenit (1869 u shtua Sahat Kulla).
16

Muzeu arkeologjik i Prizrenit – Wikimapia [http://wikimapia.org/31474569/sq/Sahat-Kulla-Muzeu-

Arkeologjik]
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4.1.3 Muzeu i Kosovës
Muzeu i Kosovës është themeluar në vitin 1949, ndërkaq ndërtesa me arkitekturë
Austrohungareze daton që nga viti 1885/6. Ajo ka për qëllim ruajtjen, mbrojtjen dhe
prezantimin e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës. Muzeu i Kosovës përfshin një koleksion,
me më shumë se 50 mijë eksponate të profileve të ndryshme, prej pavijonit të arkeologjisë,
teknologjisë, historisë, natyrës, ento-kulturës, folklorit, trashëgimisë etj. Aktualisht, muzeu
është duke u angazhuar në rikthimin e 1200 objekteve/artefakteve të rëndësishme për
trashëgiminë kulturore të Kosovës, të marra nga Beogradi gjatë vitit 1998. Muzeu i
Kosovës gjendet në rrugën Nazim Gafurri. I themeluar në vitin 1949, Muzeu i Kosovës ka
departamente të arkeologjisë, etnografisë dhe shkencës natyrore, në të cilën një
departament për studimin e historisë dhe Luftën Nacionalçlirimtare që u shtua më 1959.
Ajo ka qenë aktive në sponsorizimin e gërmimeve arkeologjike, ruajtjes dhe shkencore të
tjera puna.
Muzeu i përgjithshëm përbëhet nga tre pjesë të muzeut: vetë Muzeu i Kosovës, Kompleksi
Strehimor i Emin Gjikut ku është prezantuar ekspozita etnologjike dhe Muzeu i Pavarësisë.
Muzeu përbëhet nga katër sektorë, sektori arkeologjik, sektori etnologjik, sektori historik
dhe sektori natyror. Ndërtesa kryesore e muzeut përbëhet nga 3 salla ose galeri dhe njëra
prej tyre shërben si sallë për ekspozita të përhershme arkeologjike, por ekspozita të
ndryshme prezantohen edhe në oborrin e brendshëm të muzeut, si dhe në lapidariumin
përkatësisht në Parkun Arkeologjik, që është që ndodhet pranë ndërtesës së muzeut, ose në
anën e djathtë të tij. Në bodrume të muzeut gjenden depot e mijëra gjetjeve, artefakteve dhe
fragmenteve të lëvizshme të materialit arkeologjik, sistematizuar dhe mbajtur në kushte të
veçanta me vëmendje dhe kujdes të veçantë. Në fund duhet të theksohet se brenda ndërtesës
së Muzeut të Kosovës, përkatësisht në katin e tretë, ju mund të gjeni ambientin e punës të
Institutit Arkeologjik të Kosovës, një institucion shkencorprofesional dhe përgjegjës për
kërkime arkeologjike. 17

17

Muzeu i Kosovës, Wikipedia, enciklopedia elirë[https://sq.wikipedia.org/wiki/Muzeu_i_Kosov%C3%ABs]

23

4.1.4 Muzeu Etnologjik në Prishtinë
Muzeu etnologjik është pjesë përbërëse e Muzeut të Kosovës.Ky muze është hapur më "27
Korrik 2006", respektivisht, për publikun në muajin shtator të vitit 2006. Kjo ndërtesë dikur
ka qenë pronë e familjes së njohur Gjinolli. Prej vitit 1957 ky grup ndërtesash, duke
përfshirë këtu shtëpinë e shërbëtorëve, shtëpinë e mysafirëve dhe shtëpinë e familjes, i
takon Muzeut të Kosovës. Emin Gjinolli ka qenë i njohur me nofkën ‘Emin Kücük – nga
turqishtja ‘Emini i vogël’ – që më pas u shndërrua në ‘Emin Gjiku’. Në anën e majtë, prej
derës kryesore të oborrit, mund të shihet e vetmja ndërtesë që ka mbijetuar shkatërrimin e
Çarshisë së Vjetër. Është bartë këtu në vitin 1963. Gjatë viteve të 90-ta, ky kompleks është
përdorur si muze i natyrës. Në vitin 2003 ka filluar renovimi i kompleksit me ndihmën e
donatorëve ndërkombëtarë, për ta shndërruar atë në muze etnologjik Ky kompleks
etnologjik është margaritar i trashëgimisë kulturore të Kosovës. Përbëhet nga katër ndërtesa
të shekujve tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë, dhe ekspozitën etnologjike jashtëzakonisht
interesante, e cila tregon jetën në Kosovë në aspektin etnologjik gjatë (shek.XV-XX).1819
4.1.5 Aktivitetet kulturore në Prizren

Ndërtesat e Prizrenit shfaqin një larmi karakteristikash artistike, duke përfshirë një numër
ndërtesash me kupola të larta. Arti është një burim i vazhdueshëm i traditave të qytetit, i
plotësuar nga letërsia dhe kënga. Këtë e dëshmojnë vargjet e qiftelisë dhe mandolinës.
Prizreni është nderuar gjithmonë si një qytet ku janë krijuar një larmi ngjarjesh kulturore.
Artet teatrore janë një shembull i këtyre zhvillimeve kulturore që filluan në Prizren, duke
hapur rrugën e tyre për sukses edhe në qytetet e tjera të Kosovës. Artet teatrore në Prizren
kanë filluar të zhvillohen rreth viteve 1880, menjëherë pasi u hap shkolla e parë shqipe në
1878, kur shfaqjet e para teatrale me shumë gjasë u luajtën nga studentët në shkollat e
hapura të para.20
18

Muzeu i Kosovës, Wikipedia, enciklopedia elirë[https://sq.wikipedia.org/wiki/Muzeu_i_Kosov%C3%ABs]

19

Muzeu Etnologjik – Prishtinë [https://sq.wikipedia.org/wiki/Muzeu_Etnologjik,_Prishtin%C3%AB]

20

Culture in Prizren [https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_in_Prizren]
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Shoqëria Kulturore-Artistike Agimi është organizata e parë e këtij personazhi në Kosovë.
CAS Agimi u themelua në nëntor 1944. Ky moment tregon fillimet e lulëzimit të
veprimtarive kulturo-artistike, në nivelin amator për qytetarët e Prizrenit. Aktivitetet e para
u organizuan nga një ekip kulturor, i cili së pari u emërua "Ekipi kulturor i Komitetit
Shqiptar".CAS Agimi përbëhet nga 200 anëtarë të rregullt, të cilët ushtrojnë aktivitete në
disa seksione. 21
Kinemat: Dokukino - E hapur në vitin 2013, DokuKino shënon rikthimin e kinemasë në
Prizren. DokuKino ndodhet në Qendrën Kulturore "Kompleksi Evropë", dhe përbëhet nga
dy kinema, një kinema shtëpie me 120 vende dhe një kinema në natyrë prej 400 vendesh.
Menaxhohet nga Dokufest dhe programi i saj kryesisht përbëhet nga filma komercialë për
të rritur dhe fëmijë, dhe dokumentarë.
DokuFest - Festivali Ndërkombëtar i Filmit Dokumentar dhe të Shkurtër, Dokufest, është
ngjarja më e madhe filmike në Kosovë. Festivali filloi në vitin 2002 dhe organizohet çdo vit
gjatë verës në qytetin piktoresk dhe historik të Prizrenit. Filmat shfaqen gjatë gjithë ditës
dhe natës në disa kinema të vendosura rreth Prizrenit. Ngjarje të ndryshme ndodhin brenda
fushëveprimit të festivalit: Punëtoritë e xhirimit për fëmijë dhe të rritur, ekspozita
fotografish, koncerte, dhe me shtimin e DokuTech, panaire të teknologjisë dhe punëtori. Me
përjashtim të filmave dhe punëtorive të tij, festivali është i njohur edhe për gjallërinë e tij
pas shfaqjes së netëve muzikore DokuNights.
Muzikë : Zambaku i Prizrenit - u themelua në vitin 1986 nga institucionet kulturore të
Kosovës të asaj kohe, si ngjarja e vetme kulturore që kultivon zhanrin e muzikës urbane, siç
janë baladat dhe serenatat. Ideologu prapa këtij festivali ishte redaktori muzikor, Reshat
Randobrava, i ndihmuar nga redaktori i programit të asaj kohe, Akil Koçi. Ky festival
përqendrohet më shumë në këngët tradicionale shqiptare, por disa botime kanë pasur edhe
shfaqje nga grupe të tjera etnike nga Kosova.

21

Culture in Prizren [https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_in_Prizren]
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Hasi Jehon - Kjo ngjarje zhvillohet çdo vit që nga viti 1976, Hasi Jehon (Jehona e Hasit)
që u mbajt në fillim të majit në fshatin Gjonaj, 15 km larg nga Prizreni. Rreth 20 ansamble
nga e gjithë vendi mblidhen këtu në rajonin Hasi për të interpretuar muzikë dhe valle.
Gjithashtu ka ekspozita të rrobave dhe zanateve tradicionale të Hasi. "Hasi Jehon Festival"
është parë çdo vit deri në dhjetë mijë vizitorë nga Kosova dhe jashtë saj. Në këtë ngjarje
shumë grup artistik nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe Mali i Zi prezantojnë vlerat e
tyre popullore dhe burimin e muzikës tradicionale.
Ngomfest - është një festival muzikor që zhvillohet çdo qershor në Prizren. Filloi në vitin
2011 dhe ka qenë nikoqir i shumë këngëtarëve dhe grupeve alternative nga e gjithë bota.
NgomFest u dha me "Ngjarja më e shikuar në vitin 2011" në Prizren.
Festivale: 40 Bunar Fest - Një nga gara më e çmendur e Kosovës është Festivali i 40
tubave të lumit Bunar të Prizrenit. Në këtë konkurs pjesëmarrësit duhet të zbriten përmes
lumit Lumbardhi nga Muzeu i Industrisë Elektrike deri tek Ura e Gurit në qendër të qytetit.
Për të zbritur në pjesën e lumit, pjesëmarrësit përdorin një gomë të traktorit.
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5
5.1

REZULTATET
Koncepti

“Institucion i Arteve Kontemporane”
Thuhet se trendet janë rrethore dhe ajo çka është e vjetër bëhet përsëri e re. Në këtë rast
këtë parim e ilustron më së miri Brutalizmi. Brutalizmi njihet si një nga stilet më të vjetra
por që mori hov në vitet e fundit duke u cilësuar si një nga stilet më dominuese në ditët e
sotme sidomos në institucionet e artit.
Objekti i ish stacionit të trenit në Prizren i përket objekteve të trashëgimisë kulturore. Duke
iu përshtatur parimit që çka ështe e vjetër bëhet përsëri e re, edhe ky objekt është
përzgjedhur për “tu bërë përësëri i ri” por kësaj rradhe si ‘Institucion i Arteve
Kontemporane”. Qyteti i Prizrenit është qytet i pasur me tradita e kulturë, një qytet i artë në
histori, e një qyteti të tillë i nevojitet dhe një institucion i tillë.
I gjithë dizajni i brendshëm i këtij institucioni është krijuar në mënyrë të tillë që të ruajë
historinë e këtij objekti të trashëgimisë kulturore – ish stacionit të trenit. Duke përdorur
detaje të trenit në enterier si shinat e trenit, ulëse të ndryshme, tuba e konstruksione, bëhet
ruajtja e historisë, gjë që është simbolike në Prizren.
Të marrësh trenin për të vizituar qytete të ndryshme, të shikosh kultura të reja e të njohësh
dhe artin e tyre është një nga dëshirat e qëllimet e secilit prej nesh, mirëpo të sjellësh në një
vend të vetëm artin nga pjesë të ndryshmë të botës është qëllimi i vetëm i këtij institucioniInstitucionit të vetëm të Arteve Kontemporane në Prizren.
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5.2

Skenari

Ndoshta vij nga stacioni i autobusëve, ndoshta dhe nga ndonjë rrugë tjetër, kam alternativa
të ndryshme për tu kyçur në institucionin e vetëm të Arteve Kontemporane në Prizren. Në
“Stacionin e Trenit”.
Rrugës shikoj se si ndërtime të shumta kanë “zënë frymën” e ish stacionit të trenit, por në
mesin e disa ngjyrave vërej atë objekt të munguar deri më sot në qytetin tonë. Një qytet me
plot pasuri e kulturë, një qytet me një histori të artë, një qytet që e ka të nevojshme një
institucion të tillë.
Marr kahjen nga njëra hyrje e objektit, kaloj nga shinat e trenit, filloj të imagjinoj kalimin e
trenave aty, pastaj prapë vazhdojë të ecë dhe pse në mendje kam shumë pyetje akoma. A do
të zhduket historia e këtij vendi vallë, apo mos ndoshta janë larguar të gjitha kujtimet?!
Vazhdoj të ecë, jam përballë dyerve, shikoj muret e betonit, është më ndryshe pamja nga
jashtë tani. Vendos të hyj brenda objektit duke lënë anash për pak minuta pyetjet që po i
parashtroja vetes. Para syve mu shfaqën ca shina treni që po “zbrisnin nga qielli”. Nuk ka
më një stacion treni, por brenda janë themelet e tij, baza.
Ruajtja e historisë, një nga gjërat më të rëndësishme që e simbolizon këtë qytet, Prizrenin.
Pasi vështroj me mallëngjim shinat e trenit, në të majtën time gjendet një zyrë
informacionesh e në të njëjtën kohë mund të blej dhe biletën aty, një biletë që më jep
ndjenjën sikur jam në një stacion të trenit e në fakt marr biletë të ekspozitës. Në të djathtë
shoh një kafene ku mund të ulem aty për pak kohë, e teksa të shijoj kafenë mund të blej dhe
ndonjë libër apo suvenire të ndryshme.Vazhdoj në të djathtë dhe kyçem në njërën nga
hapësirat ekspozuese, shoh ekspozitën e parë të këtij Institucioni të Arteve Kontemporane.
Pasi për ca momente humbas në art në këtë hapësirë, kthehem pas të zbuloj hapësirat tjera.
Për një çast gjendem në një koridor të gjatë, e përgjatë tij shoh disa dyer.
Hap derën e parë dhe kyçem në dhomën e seminareve, një hapësirë ku prezantohen të gjitha
programet, punët, arte e dizajne nga më të ndryshme.
Kaloj tek dera tjeter dhe nga jashtë mund të shoh se po kyçem në bibliotekën e objektit.
Libra nga më të ndryshëm, hapësirë dhe rehati për lexuesit, s’mund të kërkosh gjë tjetër.
Pasi dal nga libraria ndalem të pushoj në koridorin pushues ku ulëset janë mjaft të
rehatshme, e format e tyre të thjeshta të krijojnë më shumë rehati.Përballë kam zyrën e
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drejtorit dhe sekretarit, e nëse kam nevojë mund të hyj brenda në ato zyra, mirëpo vazhdoj
të shikoj ende përreth.
Në fund kyçem tek hapësirat e fundit ekspozuese. Sapo hyj brenda përballë kam ca shkallë
të cilat me lëvizjen e tyre të vazhdueshme më dërgojnë në një drejtim tjetër, jo të drejtë siç
isha deri më tani. Mirëpo vazhdojë të qëndroj akoma aty, në mure vështroj pjesë të tjera të
ekspozitës, e pastaj marr drejtimin e “pjerrët”.
Pasi mbërrijë lartë shoh një hapësirë tjetër ekspozuese me forma ndryshe nga ato që ishin
një kat më poshtë. “Ndërroj pesë trena të ndryshëm”, e shikoj 5 video të ndryshme arti, por
në fund e gjithë vizita e eksperienca ime deri më tani ishte bërë një video instalacion arti.

29

6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Qyteti i Prizrenit është i pasur me aktivitete kulturore, aktivitete të cilat mbledhin mijëra
vizitorë nga vende të ndryshme të botës çdo vit, mirëpo një “Institucion i arteve
kontemporane” është pikërisht ajo çka ka nevojë Prizreni për’.
Ish stacioni i trenit në Prizren, dhe pse hapësirë jo shumë e madhe do të ishte një vend ideal
për krijimin e një institucioni të tillë. Pse? – Si objekt i trashëgimisë kulturore mund të
thuhet që është një lloj arti në vete, vetë historia që ajo mbart. E historia luan një rol të
veçantë për këtë lloj institucioni, duke bërë një lloj mix-i me dizajnin modern, që të jep
mundësinë në të njëjtën kohë të kesh një koncept të fortë me shumë hulumtime mbrapa.
Pasi ky stacion treni që ka ekzistuar më parë do të shndërrohet në një Institucion të Arteve
Kontemporane, i gjithë dizajni i brendshëm do të ketë motive të vet trenit dhe stacionit
poashtu, që në këtë mënyrë historia e saj do të vazhdojë të jetojë akoma, e objekti të
qëndrojë ende i njohur si objekt i trashëgimisë kulturore.
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